**Khenpo Tsultrim giảng ngày 24/11/2018**

 **Pháp bảo của sự giải thoát**

**CHƯƠNG 5. NỖI KHỔ ĐAU CỦA LUÂN HỒI**

1. **Nỗi khổ lan tỏa khắp**
2. **Khổ bởi sự thay đổi**
3. **Khổ đau chồng khổ đau**

**3.1. Cõi Địa ngục**

**3.2. Cõi Ngạ quỷ**

**3.3. Cõi súc sinh**

**3.4. Cõi người**

**3.5. Cõi bán thiên**

**3.6. Cõi thiên**

----------- Tiếp tục -----------

**CHƯƠNG 6. NGHIỆP VÀ QUẢ**

Thầy chào tất cả mọi người.

**1. Phân loại**

Chúng ta là Phật tử, đã được nghe nói về 1 từ rất quen thuộc, đó là “Nghiệp”. Nếu như đã hiểu 1 cách chân thành về Nghiệp, chúng ta sẽ biết cách tránh những ác nghiệp, thì cuộc sống của bản thân và thế giới này, luôn luôn ở trong trạng thái hòa bình và tốt đẹp. Nói về Nghiệp có 3 loại:

1. Nghiệp tiêu cực

2. Nghiệp tích cực

3. Nghiệp không lay chuyển

1. Nghiệp **tiêu cực**: đến từ hành vi bất thiện, có 10 bất thiện hạnh. Nếu phạm vào 1 trong 10 bất thiện hạnh này, thì tất cả nghiệp quả chúng ta nhận được luôn luôn là quả khổ đau – nên được gọi là nghiệp tiêu cực. Khi 1 người tạo ra những nghiệp tiêu cực và cảm thấy vui sướng 1 chút, nhưng điều này không đúng, bởi vì sau đó, quả của nó luôn là quả khổ đau.

2. Nghiệp **tích cực**: là khi có những quả do công đức mà chúng ta đạt được nhờ những hành vi thiện hạnh. Khi đạt được những quả như vậy, mặc dù phải lao lực, mất rất nhiều công sức, thậm chí là nặng nhọc, khổ đau để có thể làm được thiện hạnh như vậy. Nhưng kết quả của nó là lúc nào cũng đem lại công đức – đem lại những quả tích cực.

3. Nghiệp không lay chuyển: là những nghiệp đến được từ trong thiền, và cũng là 1 phần của những nghiệp tích cực. Nghiệp tích cực có thể thay đổi. Ví dụ, hôm nay, nghiệp tốt, ngày mai, chúng ta lại có 1 ngày không tốt chút nào cả, tức là có thể thay đổi. Còn nghiệp không lay chuyển, là 1 phần của nghiệp tích cực, nhưng nó không thay đổi. Những chúng sinh ở tầng sắc giới, và tầng vô sắc giới, họ có được loại nghiệp này. Nên nghiệp này gọi là nghiệp không lay chuyển là như vậy, và đến từ thiền định.

**2. Đặc điểm sơ khởi của từng phân loại**

**A.** Đầu tiên, nghiệp và quả của nó **không thiện lành**. Bình thường, có một số hành động không thiện, được tóm tắt thành mười-ba từ thân, như lấy đi mạng sống vv…, bốn từ ngữ, như nói dối, vv….; và ba từ ý như tham lam và vv….

Ba loại nghiệp này có ba phạm trù nhỏ hơn cho mỗi loại của mười bất thiện này: phân loại, quả, và hành động đặc biệt.

**2.1. Lấy đi mạng sống**

1 hành động từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, để được gọi là hành động hoàn thành, thì cần có 5 điều kiện (hay 5 nhân duyên) hợp lại với nhau. Ví dụ, việc giết người:

1. Đầu tiên hành động đó phải có nền tảng, chúng ta có ý định giết và đối tượng giết.

2. Phải có nhận thức: khi giết con vật.

3. Phải có ý định là phải giết.

4. Có xúc tình tiêu cực: có thể là tham, hoặc sân, hoặc si. Mà chúng ta giết đối tượng đó.

5. Kết thúc, hoàn thành: khi đối tượng bị giết hoàn toàn ngừng thở, cuộc sống hoàn toàn chấm dứt.

Khi đầy đủ 5 yếu tố như vậy, 5 nhân duyên hợp lại với nhau, hành động đấy được coi là hoàn thành. Nếu không có 1 trong 5 nhân duyên như vậy, hành động đó có thể coi như là chưa hoàn thành.

**2.2. Trộm cắp**

Buổi hôm trước thầy đã nói về nghiệp lấy đi mạng sống rồi, ngày hôm nay thầy nói về nghiệp trộm cắp. Trộm cắp có nghĩa là lấy những cái gì không thuộc về chúng ta. Hành vi đó được gọi là trộm cắp.

**2.2.1. Phân loại**

*Có ba loại trộm cắp: dùng sức mạnh để trộm cắp, lấy đi một cách bí mật, lấy đi bởi lừa dối.*

1. Dùng **sức mạnh** để trộm cắp đi, lấy đi: ví dụ, nhà vua sai quân lấy đi tài sản của chúng ta, không có 1 lý do gì cả. Hay chúng ta bị cướp, cũng là không vì lý do gì, mà đã bị lấy như vậy. Ví dụ, khi bị nhà nước đến thu thuế, vì lý do chúng ta không nộp thuế, nên mới bị thu thuế. Đó là 2 sự khác nhau.

2. Lấy đi 1 cách **bí mật**: tức là lấy đi mà người sở hữu không biết, ví dụ như trộm đập cửa, trèo tường vào trong nhà chúng ta, và người chủ nhà không biết trộm lấy đồ đi.

3. Lấy đi bằng sự **lừa dối**: bằng cách cân đo, đong đếm. Ở Ấn Độ, việc lừa đảo này, thầy hay thấy ở ngoài chợ. Ví dụ, khi người ta cân hoa quả ít đi, nhưng cái cân thì vẫn đúng như vậy, hoặc khi đo, người ta cố gắng đo nhỏ lại, so với kích thước đúng. Đấy là những hành vi gọi là trộm cắp.

**2.2.2. Quả của việc trộm cắp**

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: Đương nhiên là những quả tiêu cực. Khi có hành động tiêu cực, chúng ta sẽ nhận quả tiêu cực. Khi nói về Nghiệp, phải hiểu Nghiệp chính là hành động, và kết quả phụ thuộc vào hành động đó là tích cực hay tiêu cực, thì nó sẽ nhận được quả tương ứng như vậy.

Kết quả của việc trộm cắp, sẽ đưa ra 1 quả tiêu cực: có thể phải tái sinh trong cõi Ngạ quỷ. Bởi vì để trộm cắp, chúng ta có những bám chấp vào những đồ vật đấy. Bản chất của chúng sinh cõi Ngạ quỷ là vẫn còn những bám chấp, nên quả đầu tiên của trộm cắp là sinh vào cõi Ngạ quỷ.

2. Quả ứng với **nhân**: có nghĩa là chủ thể có thể tái sinh lại trong cõi nhân, nhưng phải chịu khổ đau: tài sản có thể không đủ, có thể bị nghèo đói. Có thể không phải 100% tất cả, một phần nào đấy trong quá khứ, chúng ta đã có đời sống trộm cắp, cho nên bây giờ phải chịu nghiệp như vậy.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: Nếu có sinh cõi người, thì điều kiện thời tiết không thuận lợi. Có thể, nơi chúng ta sinh ra rất lạnh giá, hoặc có nhiều mưa đá hơn. Những nơi này, mùa màng không bao giờ có thể tốt được cả, chúng ta sẽ luôn luôn bị đói ăn.

**2.2.3. Hành động đặc biệt của trộm cắp**

Lấy đi những gì thuộc về vị thầy tâm linh hoặc Tam bảo, thì đó là những nghiệp tiêu cực rất nặng. Ví dụ, chúng ta lấy đi những gì thuộc về chùa, thuộc về các vị tăng, những vị hành giả thực hành cao, thì những việc như vậy được coi là rất nặng, vì đây là tài sản thuộc về những chúng sinh không phải bình thường, mà là những chúng sinh cao. Hay là đồ của Tam bảo rất linh thiêng, khi lấy những đồ như vậy thì nghiệp quả rất nặng.

**2.3. Có hành vi tình dục không đúng**

**2.3.1. Phân loại**

*Có ba loại hành vi tình dục không đúng: được quan hệ huyết thống gia đình bảo vệ, được người sở hữu bảo vệ, và được giáo pháp bảo vệ.*

1. quan hệ **huyết thống** gia đình bảo vệ: như mẹ, chị, em gái…

2. được người **sở hữu** bảo vệ: tức là sở hữu của người khác, với người đã có chồng, vợ, hay thuộc về nhà vua,…

3. và được **giáo pháp** bảo vệ:

*cho dù với người vợ của mình, quan hệ tình dục tới những phần cơ thể không thích hợp, ở nơi chốn, thời gian, số lần, hay thái độ không thích hợp. Những phần cơ thể không thích hợp là miệng và hậu môn. Nơi chốn không thích hợp là gần vị thầy tâm linh, tu viện, hay bảo tháp hay ở nơi đông người.*

Trong cuộc sống hiện đại, ở phương Tây, dù đã là vợ chồng rồi, nếu có quan hệ tình dục mà 1 trong 2 người không đồng ý, ngôn ngữ thông thường gọi là cưỡng bức, quan hệ như thế cũng được coi là không đúng. Khi là vợ chồng rồi, việc dùng sức mạnh để cưỡng ép là không được. Có rất nhiều người hiểu nhầm là Phật giáo không đồng ý với quan hệ đồng giới, nhưng ở đây không nói gì đến, mà ở đây chỉ nói, khi có quan hệ tình dục, có sự đồng ý hay không đồng ý của người bên kia. Nếu không được sự đồng ý, thì việc đó được coi là hành vi không đúng.

Những chỗ không thích hợp, những phần cơ thể không thích hợp, đa số đây là quan niệm của ngày xưa rồi, ở đây chủ yếu nói rằng là 1 người muốn, và 1 người không muốn, 1 người cảm thấy hoan hỷ, 1 người khác cảm thấy khổ đau. Như vậy mới được gọi là hành vi tình dục không đúng, nếu không sẽ có rất nhiều câu hỏi đặt ra là Phật giáo không đồng ý với quan hệ đồng giới đúng không. Ở đây đa số không nói đến những việc như vậy, chủ yếu nói rằng khi có quan hệ tình dục mà 1 người có ý định và 1 người không có ý định, 1 người cảm thấy khổ đau trong việc như vậy, thì đều được gọi là hành vi tình dục không đúng.

**2.3.2. Quả của hành vi tình dục không đúng**

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: tái sinh vào cõi Ngạ quỷ, vì những hành vi tình dục như vậy vướng vào những bám chấp.

2. Quả ứng với **nhân**: có nghĩa là nếu tái sinh trong cõi người, sẽ trở thành vợ của kẻ thù. Thầy nói rằng trong tiếng Anh, ở đây, dịch không đúng, không có nghĩa lắm. Nhưng trong tiếng Tạng, khi dịch ra có nghĩa là trở thành vợ những người đàn ông – có rất nhiều kẻ thù, như vậy mới có nghĩa, bởi vì người vợ sẽ không có thời gian, cơ hội để nghỉ ngơi, lúc nào cũng sống trong sợ hãi, lo lắng những kẻ thù sẽ làm hại đến gia đình mình. Nên ở đây dịch tiếng Anh là không đúng, chuyển lại thành người đàn ông có nhiều kẻ thù.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: *có nghĩa chủ thể sẽ tái sinh ở nơi nhiều bụi hơn bình thường,* tức làrất là bẩn. Ví dụ như ở Ladakh có rất nhiều bụi, hay ở 1 số nơi ở Ấn Độ cũng như vậy, nhất là những nơi bụi và bẩn hơn.

**2.3.3. Hành động đặc biệt của hành vi tình dục không đúng**

Có quan hệ với cả mẹ của mình, với một người là vị A La Hán. Đặc biệt nếu mẹ mình là 1 vị A la hán, thì việc đó càng nặng.

Bất thiện hạnh về **ngữ**:

**2.4. Nói dối**

**2.4.1. Phân loại**

*Chia ra thành 3 loại: nói dối thuộc về tâm linh, nói dối lớn, và nói dối nhỏ.*

1. nói dối thuộc về tâm linh: vị tăng làm ra vẻ ta đây đã đạt được giác ngộ rồi, đạt được những nhận thức, mặc dù mình chưa có được những khả năng như vậy. Thậm chí, có 1 ai đó hỏi vị tăng rằng, ngài đã đạt giác ngộ chưa, mà vị đó chỉ mỉm cười không thôi, việc đấy được coi là rất nặng, và được coi là nói dối về tâm linh, cũng nặng như hành vi sát sinh, trộm cắp, hay có hành vi tình dục không đúng. Chỉ bằng sự mỉm cười như vậy để xác nhận, là đã phá hủy thệ nguyện của vị đó đi, như vậy là phạm vào 1 trong các bất thiện hạnh.

2. nói dối lớn: đem lại lợi lạc cho mình và hãm hại người khác,

3. và nói dối nhỏ: không hãm hại ai, mà cũng không mang lại lợi lạc gì cả. Nên chia làm: nói dối lớn và nói dối nhỏ.

**2.4.2. Quả của nói dối**

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: có nghĩa chủ thể tái sinh vào cõi súc sinh, vì sự vô minh – (chị Thảo hỏi: có phải vì khi nói dối, đã có 1 chủ ý nào đấy rồi, mình nghĩ cách mới nói dối được. Thầy bảo không phải, vì chúng ta không biết nói dối đấy là hành vi bất thiện nghiệp, nên việc nói dối không phải đến từ tham, không phải đến từ sân, mà đến từ si – là vô mình của chúng ta.)

2. Quả ứng với **nhân**: có nghĩa là cho dù tái sinh trong cõi người, sẽ bị vu khống: kể cả khi không làm gì, chúng ta vẫn bị mọi người nói xấu, khi đó đừng có đau khổ, hãy nghĩ rằng trong quá khứ, chúng ta đã từng nói dối, nên bây giờ phải quả như vậy. Nếu vẫn cứ đau khổ vì bị vu khống, thì chỉ có khổ chồng thêm khổ, và cảm thấy tình trạng nặng nề hơn. Khi hiểu về luật nhân quả rồi, và hiểu được việc này đến từ nghiệp trong quá khứ, thì xúc tình tiêu cực sẽ được giảm bớt đi.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: *có nghĩa chủ thể sẽ tái sinh với hơi thở xấu*.

Thầy đùa rằng: ai trong chúng ta có hơi thở có mùi, thì hãy tìm cách tịnh hóa đi, hoặc là phải súc miệng, vì trong quá khứ chúng ta đã nói dối rồi.

**2.4.3. Hành động đặc biệt của nói dối**

*Phỉ báng đấng Tối Tôn hay nói dối một vị thầy tâm linh là một nghiệp tiêu cực nặng nề.*

Khi phỉ báng đấng Tối Tôn hay Tam bảo là nghiệp rất nặng rồi. Bên cạnh đó, khi nói dối vị thầy tâm linh, cũng được coi là 1 nghiệp tiêu cực nặng nề.

**2.5. Nói lời gây chia rẽ**

**2.5.1. Phân loại**

*Có ba loại, chia rẽ hoàn toàn, chia rẽ không trực tiếp và chia rẽ bí mật.*

1. chia rẽ hoàn toàn: tức là ngay trước mặt người đó. Ví dụ như bạn bè, những người trong gia đình, những người chúng ta quen biết, họ có những quan hệ, những tình bạn với nhau, nhưng chúng ta nói ngay trước mặt họ những điều để làm họ chia rẽ.

2. chia rẽ không trực tiếp: có thể nói những gì đó ngụ ý, không nói thẳng, không nói trực tiếp, lời nói qua đi qua lại, cuối cùng cũng phá vỡ tình bạn hay mối quan hệ của những người như vậy.

3. chia rẽ bí mật: nói sau lưng, không nói trực tiếp, nói 1 cách bí mật, làm cho mối quan hệ bị phá vỡ.

**2.5.2. Quả của nói lời gây chia rẽ**

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: có nghĩa chủ thể tái sinh vào cõi địa ngục, vì thường những lời nói gây chia rẽ cũng từ sự ác ý, hay ghét bỏ.

2. Quả ứng với **nhân**: có nghĩa là cho dù tái sinh trong cõi người, sẽ bị chia lìa với người yêu dấu. Ví dụ, thầy phải sống cách xa mẹ của thầy từ rất sớm, như vậy, thầy nghĩ rằng trong quá khứ, thầy đã nói những lời chia rẽ như vậy. nên bây giờ thầy phải chịu quả như vậy.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: *có nghĩa chủ thể sẽ tái sinh ở nơi gập ghềnh*, *mặt đất rất khó đi đứng, làm gì cũng rất khó khăn,*

**2.5.3. Hành động đặc biệt của nói lời gây chia rẽ**

*Sử dụng những từ ngữ không thích hợp với tăng đoàn tôn quý là nghiệp tiêu cực rất nặng nề.*

Khi chúng ta chia rẽ tăng đoàn, vì không có đức Phật ở đây, là nghiệp rất nặng nề, chứ không phải là phạm ngũ nghịch trọng tội, chia rẽ hoàn toàn tăng đoàn khi có sự hiện diện của đức Phật. Ở đây, giống như chia rẽ 1 gia đình thôi.

**2.6. Nói lời gây đau lòng người khác**

**2.6.1. Phân loại**

*có ba loại: nói trực tiếp, nói vòng quanh, và gián tiếp.*

1. nói trực tiếp: thấy người khác có những lỗi lầm, hay những nỗi khổ, chúng ta nói những lời rất nặng nề, trực tiếp và đào sâu vào những lỗi của họ, làm cho họ rất là đau khổ.

2. nói vòng quanh: dùng những lời châm chọc hay đùa cợt làm người khác đau khổ. Đa số mọi người dùng cách này.

3. gián tiếp: *đào sâu vào những lỗi lầm của người khác bằng cách nói những điều xấu về họ với bạn bè, họ hàng người đó*.

**2.6.2. Quả của nói lời gây đau lòng người khác**

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: thì chủ thể sẽ tái sinh ở cõi Địa ngục bởi vì khi mà chúng ta nói những điều mà đau lòng người khác mà ta nói bằng sự sân hận hay là bằng sự ghét bỏ thì những chúng sinh mà phải tái sinh ở cõi Địa ngục là bởi vì sự ghét bỏ, bởi vì sự nóng giận.

2. Quả ứng với **nhân**: có nghĩa là dù tái sinh trong cõi Người, chủ thể đó luôn luôn phải nhận những tin khó chịu.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: Chủ thể sẽ tái sinh nơi khô cằn, nóng, nơi có nhiều kẻ bất lương hơn những nơi khác. Thầy bảo rằng, không phải là nơi có nhiều kẻ bất lương hơn mà từ trong tiếng Tạng là dùng từ có nghĩa là ở nơi đấy có những con vật độc như con bọ cạp, vùng đất ấy là vùng đất đáng sợ, không ai muốn sống vì có những loài côn trùng có nọc độc và khó sống. Nếu chúng ta sống ở đó, chúng ta sẽ bị đốt, chúng ta sẽ bị nọc độc. Những con vật đó rất đáng sợ, do đó gọi là những nơi chốn thật đáng sợ. Từ mà dịch từ tiếng Tạng ra như vậy chứ không phải nơi chốn có nhiều kẻ bất lương.

**2.6.3. Hành động đặc biệt của nói lời gây đau lòng người khác**

*Dùng những lời nặng nề để hãm hại cha mẹ mình hay một đấng cao thượng là nghiệp tiêu cực vô cùng nặng nề.*

Khi nói những điều nặng nề với cha mẹ, với vị thầy tâm linh hay với 1 vị thầy có phẩm tính tốt, thì những cái đó sẽ tạo ra những nghiệp rất nặng.

**2.7. Nói chuyện phiếm**

**2.7.1. Phân loại**

*có ba loại, nói sai, nói chuyện thế tục và nói thật.*

1. **Nói sai** : Tụng những câu minh chú hay những bản văn dị giáo v.v… nhưng Thầy nói là ngay cả khi ta đọc những quyển sách mà không có ý nghĩa gì cả, những sách báo lung tung, không liên quan gì đến tôn giáo thì có thể coi là nói sai.

2. Nói những chuyện **thế tục** : Nói luyên thuyên những chuyện không cần thiết : Thầy có nói rằng, hàng ngày chúng ta luôn nói chuyện thế tục, chat linh tinh.

3. Nói **thật** : Truyền giảng Pháp cho những ai không tôn trọng, là những bình bất tịnh. Ở đây, chúng ta nói giáo Pháp cho những người chưa muốn nghe, chưa sẵn sàng nghe. Ví dụ như là ta nói về khổ đau cho những người mà chưa chấp nhận, sẵn sàng nghe những khổ đau như vậy thì việc nói của chúng ta cũng trở thành nói chuyện phiếm. Ví dụ như là Thầy đã nói buổi trước và hôm nay Thầy nói lại là có một buổi học Thầy nói về bào thai và sự phát triển của một bào thai thì có 1 cô đang mang thai và cô ấy đã bỏ cả học vì cô ấy không muốn nghe những nỗi khổ đau như vậy. Việc khi mà giảng cho những người như vậy cũng trở thành nói chuyện phiếm.

**2.7.2. Quả của nói chuyện phiếm**

Ba quả của việc nói chuyện phiếm

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: chủ thể tái sinh nơi cõi súc sinh bởi vì nói chuyện phiếm đến từ sự vô minh. Những chúng sinh trong cõi súc sinh là chúng sinh vô minh và bị tái sinh ở đó.

2. Quả ứng với **nhân**: Nếu có tái sinh lại ở thân Người thì chủ thể vẫn không được tôn trọng. Khi mà chúng ta thấy lời nói của mình không được ai nghe hay không được ai tôn trọng thì chúng ta phải biết là có thể kiếp trước chúng ta nói chuyện phiếm quá nhiều.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: Tiếp theo chúng ta sinh vào những nơi có thời tiết khắc nghiệt. Ở đây Thầy có nói là Thầy không chắc chắn lắm về những từ dùng trong tiếng Anh về thời tiết khắc nghiệt là gì thì có thể nó thay đổi ví dụ như mùa hè đáng ra phải là mùa hè thì lại là mùa đông. Đáng ra là mùa đông thì lại là mùa hè. Thầy không chắc chắn lắm nhưng nghĩa là một nơi thời tiết khó khăn, không bình thường lắm thì gọi là thời tiết khắc nghiệt.

**2.7.3. Hành động đặc biệt của việc nói chuyện phiếm**

*Hành động đặc biệt của là làm sao nhãng những người đang thực hành Pháp, là những nghiệp tiêu cực rất nặng.*

Do đó thầy có bảo rằng, nếu như có nhìn thấy ai đang tụng chú hoặc đang đọc sách Pháp thì tốt nhất đừng có làm cho họ sao nhãng, không thì chúng ta cũng đang tạo ra một hành động tiêu cực rất là nặng.

Ba phần cuối là: **Tham lam**, có ý nghĩ **hãm hại** người khác và **tà kiến** là ba bất thiện hạnh thuộc về **ý**.

**2.8. Tham lam**

**2.8.1. Phân loại**

*có ba loại: liên quan đến bản thân, liên quan đến người khác, và chẳng liên quan tới ai.*

1. liên quan đến **bản thân** : Bám chấp vào dòng dõi, dòng tộc, thân thể, phẩm tính và tài sản, cho rằng không có ai được như mình. Thầy có bảo là có một câu chuyện ta đã nghe vì Thầy cũng đã kể về việc bám chấp vào thân thể mình : Có lần Mục Kiền Liên đi với cả một đoàn các vị Tăng đi qua một xác người và thấy một con rắn và nó cứ bò ra bò vào, từ mồm đến mắt và bò ngược lại. Thì các vị có hỏi Mục Kiền Liên là vì sao lại thế thì Mục Kiền Liên có dùng nhãn thông nhìn và vị đó có bảo rằng : Cái người chết này là một cô gái chết trong lần đắm tàu và bởi vì cô ấy rất xinh đẹp nên cô ấy quá bám chấp vào sắc đẹp của mình. Nên khi cô ấy chết đi rồi, cô ấy vì quá bám chấp vào sắc đẹp nên khi tái sinh lại, cô ấy tái sinh thành con rắn và con rắn vì quá bám chấp vào sắc đẹp nên nó không thể rời thân thể đi mà nó cứ bò loanh quanh là như vậy. Đấy là câu chuyện mà chúng ta đã nghe, nếu chúng ta có những bám chấp như vậy là do chúng ta tham lam và bám chấp vào sắc đẹp và thân thể của mình, có ý nghĩ là không có ai đẹp như mình cả.

2. Tham lam liên quan đến **người khác**: Bám chấp vào tài sản của người khác, nhìn thấy người khác có ô tô, có nhà thì ta luôn có ý nghĩ, ước rằng giá như mình có sự sở hữu như vậy. Đó là sự tham lam của mình.

3. Tham lam **chẳng liên quan** tới ai : Bám chấp vào những gì không thuộc về mình cũng chẳng thuộc về người khác nhưng lại thuộc về đất nước ví dụ như là những mỏ ở dưới lòng đất. Thường thì chúng ta hay nhìn thấy và chúng ta luôn có ý nghĩ là chúng tôi mong muốn có nó hay sở hữu nó là như vậy.

**2.8.2. Quả của tham lam**

Ba quả của tham lam :

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: chủ thể sẽ tái sinh vào cõi Ngạ quỷ. Chúng ta tái sinh vào cõi Ngạ quỷ là do những sự bám chấp rất mạnh mẽ.

2. Quả ứng với **nhân**: Quả tương ứng với nhân là ngay cả khi chủ thể có tái sinh lại trong cõi Người thì chủ thể còn tham lam hơn. Điều đó có nghĩa rằng, những người như vậy, kiếp sau họ không hài lòng với những gì mình có và họ luôn mơ tưởng đến những gì của người khác.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: tức là người đó sẽ tái sinh vào nơi mùa màng đói kém.

**2.8.3. Hành động đặc biệt của tham lam**

Còn hành động đặc biệt của tham lam là ham muốn cướp tài sản của người đã buông bỏ thế tục, là người mà nghiệp tiêu cực rất nặng nề vì những người đã buông bỏ thế tục hay những người tu hành thì họ không có một nguồn thu nhập nào cả và họ rất là khó khăn để có được quần áo và thực phẩm giống như ở dưới thời đức Phật, có những vị Tăng đi theo đức Phật đi ăn xin đồ ăn, có những ngày họ có thức ăn để ăn còn những ngày không xin được là họ phải nhịn đói. Bản thân các Thầy khi ở trong tu viện còn là những vị Tăng nhỏ thì lúc đó không có quần áo để mặc. Lúc nào có được trong túi 10 rupee thì đã cảm thấy rất sung sướng vì đó là cả một tài sản rất lớn. Thậm chí đôi giầy đi của những vị Tăng nhỏ trong tu viện cũng không có. Cho nên khi mà chúng ta nảy sinh ra ý định trộm cắp, cướp tài sản của những vị đã buông bỏ thế tục, không có nguồn thu nhập nào thì đó là một cái Nghiệp tiêu cực rất lớn là như vậy.

**2.9. Ý định hãm hại**

**2.9.1. Phân loại**

*có ba loại: ý định hãm hại nảy sinh từ ghét bỏ, từ ghen tuông và từ sự oán giận.*

1. Ý định hãm hại nảy sinh từ **ghét bỏ**: Mong muốn giết chết người khác bởi vì sự ghét bỏ, vì sự cạnh tranh vì những sự cạnh tranh nảy ra những ý nghĩ phải giết chết người khác thì sẽ bị rơi vào loại này.

2. Ý định hãm hại nảy sinh từ **ghen tuông**: Do ghen tuông với nhau thì cũng đã nảy ra ý định xấu là phải làm hại người ta.

3. Ý định hãm hại nảy sinh từ sự **oán hận** : Do sự oán hận trong quá khứ không quên đi mà luôn nảy ra ý định hãm hại người đó.

**2.9.2. Quả của tham lam**

Ba quả của ý nghĩ hãm hại:

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: Chủ thể sẽ tái sinh ở cõi Địa Ngục vì ta có ý nghĩ hãm hại người khác thì có nghĩa là ý nghĩ của ta luôn nảy sinh từ sự ghét bỏ hay là sự thù hận. Và việc tái sinh của chúng sinh ở cõi Địa ngục luôn luôn là do sự ghét bỏ hay thù hận thì sẽ tái sinh ở đây.

2. Quả ứng với **nhân**: Nếu có tái sinh lại trong thân Người thì cũng phải chịu sự ghét bỏ nghiêm trọng hay là có những người luôn cảm thấy giận dữ với người khác thì chắc chắn rằng do ở kiếm trước họ luôn có ý nghĩ hãm hại người khác cho nên họ phải tái sinh như vậy.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: Chủ thể sẽ tái sinh ở những nơi có thực phẩm đắng ngắt và tồi tàn. Có nghĩa là thực phẩm đắng ngắt và không có vị gì cả và thực phẩm ở đó rất là khó khăn.

**2.9.3. Hành động đặc biệt của ý nghĩ hãm hại**

Trong các loại ý nghĩ hãm hại, phạm vào ý nghĩ tàn độc là nghiệp tiêu cực nặng nề.

**2.10. Tà kiến**

**2.10.1. Phân loại**

*có ba loại: tà kiến về nhân quả, về chân lý, và về Tam bảo.*

1. Tà kiến về **nhân quả** : Chúng ta không tin rằng việc khổ đau hay hạnh phúc là kết quả đạt được của bất thiện hạnh hay thiện hạnh. Khi mà chúng ta có những niềm vui hay nỗi khổ thì đều là do nghiệp của chúng ta. Tuy vậy cũng có những người có tà kiến là họ không tin vào như vậy. Họ luôn nói rằng khổ đau, kêu ca những cái đó là đến từ người khác hoặc do họ có hoàn cảnh khác làm cho họ bị như vậy. Khi họ thành công thì họ nghĩ rằng bởi vì họ thông minh và họ xứng đáng được hưởng như vậy chứ không phải là do Nghiệp của họ tạo tác mà họ có được như vậy. Điều này gọi là tà kiến về nhân quả.

2. Tà kiến về **chân lý**: Những người họ không tin rằng họ sẽ đạt được Đạo Đế và Diệt Đế nhờ thực hành thì việc thực hành giáo Pháp của họ mà không có niềm tin tưởng thì cũng không thể đem lại lợi lạc gì.

3. Tà kiến về **Tam Bảo**: Không tin rằng có Đức Phật, không tin rằng có Giáo Pháp, và không tin vào những vị Tăng, luôn nói là đạo Phật là thế nọ, thế kia. Họ không tin vào Tam bảo và phỉ báng vào Tam Bảo thì cũng gọi là tà kiến.

**2.10.2. Quả của tà kiến**

1. Quả khi hành động đã **chín muồi**: là chủ thể đã tái sinh ở cõi Súc Sinh. Vì khi ta có tà kiến như vậy là đến từ vô minh. Cho nên chúng ta bắt buộc phải tái sinh ở cõi Súc sinh vì cõi Súc Sinh là nơi mà vì vô minh mà chúng sinh phải tái sinh ở đây.

2. Quả ứng với **nhân**: nếu có sinh lại làm Người, lúc có tái sinh lại cõi Người thì vẫn chìm sâu trong sự Vô minh. Những người này khi tái sinh trong thân Người rồi thì họ rất khó khăn để học hoặc khó khăn để giải thích cho những người khác hiểu.

3. Quả chung tùy theo **mức độ**: Những người này phải tái sinh vào những nơi có mùa màng không thể thu hoạch nổi. Những hành động đặc biệt của tà kiến là trong các tà kiến chỉ tin vào nghĩa đen, tin có chừng mực, tin vào chân lý là Nghiệp tiêu cực nặng nề. Ví dụ ở đây có những người tin vào Thuyết Hư vô, và họ có một kiến như vậy và họ nói rằng Tam Bảo không có thật thì cũng gọi là tà kiến hoặc họ không tin luật nhân quả. Ví dụ có những người nói rằng : làm gì có nhân quả, làm gì có Nghiệp, tất cả là do Thượng đế tạo ra. Cái kiến của họ như vậy chính là tà kiến. Có thể nói tất cả những điều nói như vậy là tà kiến.

Tiếp theo tất cả những điều nói trên là Quả chín muồi có nghĩa là theo nghĩa chung. Ngoài ra cũng có những sự phân loại đặc biệt theo **mức độ**, theo **tần suất**, và theo **đối tượng**.

Khi chúng ta có một hành động nào đó thì hành động chúng ta kèm theo một xúc tình tiêu cực. Tùy theo xúc tình tiêu cực đó là gì thì ta có thể nói Quả đem theo là gì. Tần suất chúng ta thực hiện nhiều hay ít là thế nào, theo loại đối tượng.

Ví dụ : khi chúng ta giết một con vật, nếu chúng ta giết bằng sự căm hận hay thù ghét thì đương nhiên chúng ta sẽ tái sinh ở trong cõi Địa Ngục. Nếu chúng ta giết vì chúng ta thèm ăn thịt chúng thì do chúng ta bám chấp thì chúng ta sẽ tái sinh ở cõi Ngạ Quỹ. Nếu chúng ta giết bởi sự vô minh, ví dụ như chúng ta giết con vật đó để làm lễ tế thần hay cái gì đó thì lập tức sẽ bị tái sinh ở trong cõi Súc Sinh do sự vô minh là như vậy.

*Trong Tràng Hoa Châu Bảo Trân Quý nói:*

*Bởi bám chấp, một người sẽ trở thành ngạ quỷ*

*Bởi sân hận, một người sẽ bị ném vào địa ngục*

*Bởi vô minh, một người sẽ tái sinh như súc sinh*

Tiếp theo là theo **tần suất** : Tần suất mà những bất thiện hạnh chúng ta tạo ra, nếu chúng tạo ra vô biên những hành động bất thiện hành thì đương nhiên chúng ta sẽ phải tái sinh ở cõi Địa Ngục. Nếu chúng ta phạm nhiều thì chúng ta sẽ rơi vào cõi Ngạ Quỷ, nếu chúng ta phạm một vài thì chúng ta sẽ tái sinh ở cõi Súc Sinh bởi vì ở những nơi Địa ngục là khổ đau nhất, ở cõi Ngạ Quỷ thì khổ đau ít hơn và cõi Súc sinh thì khổ đau sẽ giảm đi. Với tần suất như vậy thì tương ứng với những nỗi khổ đau mà chúng ta phải chịu khi chúng ta gây ra những bất thiện hạnh như vậy.

Tiếp theo là những **đối tượng** : Một người sẽ sinh vào cõi Địa Ngục nếu có những hành vi bất thiện hạnh đối với những chúng sinh đạt trạng thái cao hơn. Thầy có ví dụ là có những hành vi bất thiện hạnh đối với cha mẹ, đối với những vị đạt giác ngộ hay những vị Thầy, còn tiếp theo là vi phạm với những chúng sinh bình thường thì sẽ tái sinh ở cõi Ngạ Quỷ, đó là những người bạn, những người thân của chúng ta, nếu vi phạm với những chúng sinh Thế tục thì sẽ tái sinh ở cõi Súc Sinh. Đối với những người không tử tế với chúng ta mà chúng ta có những hành vi bất thiện hạnh với họ thì ta cũng sẽ tái sinh ở cõi Súc Sinh. Điều này là lời giải thích cho Nhân và quả của những bất thiện hạnh.

*Trong Tràng Hoa Châu Bảo Trân Quý nói:*

*Tham, sân, si*

*Và nghiệp được tạo bởi chúng là bất thiện*

*Tất cả khổ đau từ những bất thiện hạnh*

*Cũng như của những cõi thấp.*

**B. Nghiệp và Quả tương xứng**

**3. Nghiệp**

Bây giờ chúng ta nói đến những **thiện hạnh**. Chỉ có tránh không làm những bất thiện hạnh thì chúng ta đã tạo ra những thiện hạnh và giữ được giới hạnh rồi, có thể tích lũy được công đức từ đây. Có thể nói mười thiện hạnh ở đây:

- thứ nhất chúng ta bảo vệ mạng sống của những chúng sinh khác,

- tham gia bố thí, trì giới,

- nói lời chân thật,

- hòa giải cho những ai không hòa hợp,

- nói những điều dễ nghe và lễ độ,

- nói những lời có nghĩa và thực hành để giảm bám chấp những điều mãn nguyện,

- thực hành tình yêu thương và kết nguyện những nghĩa tuyệt hảo.

Khi mà chúng ta **bảo vệ mạng sống** của một ai đấy có thể bằng mọi cách ví dụ như là cung cấp quần áo, chúng ta cung cấp cho họ những đồ ăn, khi thấy cuộc sống của họ bị đe dọa thì chúng ta cứu hoặc khi nhìn thấy những con vật bị nước cuốn trôi thì ta vớt nó lên, như vậy cũng là bảo vệ mạng sống của chúng sinh rồi.

Tiếp theo là chúng ta **bố thí**, ví dụ những người đói ăn không có thực phẩm thì ta cho họ thực phẩm, hoặc là thuốc men để cứu trợ họ.

**Trì giới** là chúng ta luôn giữ kỷ luật cho chính bản thân mình.

Nói những **lời chân thật** là đối lập của việc nói dối.

**Hòa giải** cho những ai không hòa hợp ví dụ chúng ta có 2 người bạn không hòa hợp với nhau thì ta dùng lời nói để giúp họ hòa hợp với nhau, có nghĩa là hòa giải cho họ.

Nói những điều **dễ nghe** và nói những điều lễ độ, nói những điều lễ độ, nói những điều có nghĩa có nghĩa là chúng ta không nói chuyện phiếm.

Chúng ta **cắt** bỏ những sự **bám chấp** để đối trọng lại những sự tham lam và khi ta thực hành tình yêu thương thì để đối lập với sự ghét bỏ, chúng ta thực hành sự mãn nguyện cũng để đối trọng với sự tham lam.

Tiếp theo là kết nguyện vào những **ngữ nghĩa tuyệt hảo** có nghĩa là ví dụ như là : Thầy có nói ở bên phương Tây mọi người hay đọc truyện Harry Potter hoặc những chuyện rất vô ích thì tại sao không dành thời gian để đọc những truyện về giáo Pháp và những truyện về giáo Pháp sẽ giúp cho chúng ta về cuộc sống ở kiếp sau tốt hơn. Vì vậy đừng có đọc những truyện lung tung làm mất thời gian của chúng ta.

**4. Quả**

Quả của thiện hạnh có 03 quả :

1. Quả **chín muồi** của hành động : Một người tái sinh ở cõi Người hay cõi Thiên dục giới, ở cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới thì không thể tái sinh được khi mà có những thiện hạnh như vậy cho nên chỉ có thể tái sinh ở cõi Dục giới thôi.

2. Quả tương ứng với **nhân** : Có nghĩa là một người trải nghiệm ở cuộc sống Trường thọ khi không lấy đi mạng sống. Tiếp theo là những điều còn lại ví dụ như là một cuộc sống có thể giàu có là bởi vì những hạnh thí đã thực hiện, có thân hình rất đẹp là bởi vì đã giữ giới hạnh. Đây là tất cả những quả mà chúng ta có được là do những thiện hạnh mà chúng ta đã tạo tác từ kiếm trước là như vậy.

3. Quả tùy theo **mức độ** : Nhờ việc tránh đi lấy mạng sống thì một người có thể ở một nơi có nhiều của cải, có cảnh quan rất đặc biệt. Những điều này cho thấy là Nghiệp do Nhân và quả tạo nên bởi công đức.

*Trong Tràng Hoa Châu Bảo Trân Quý nói:*

*Một tâm trí không bám chấp, không hung hãn, không tăm tối*

*Và nghiệp đến từ những thiện hạnh tạo tác*

*Mọi cõi trên đến từ thiện lành*

*Cũng như yên bình, hỷ lạc trong mọi đời sống sau*

Nếu như đời này chúng ta có một cuộc sống tốt lành thì chúng ta cần phải cảm ơn những kiếp trước của chúng ta, chúng ta đã tạo ra rất nhiều thiện nghiệp thì đến kiếp nay chúng ta mới có thể có được có một cuộc sống dễ dàng, có được một cuộc sống như vậy thì chúng ta phải biết trân trọng, chúng ta phải biết cảm ơn những đời sống trước mà ta đã tạo ra những công đức.